



Aproximació al paisatge històric d’Oliva: l’espai rural (II)
David Caldes Sánchez
Un recorregut per la història del paisatge rural d’una població com Oliva pot servir com a punt de partida d’un estudi més profund que incloga un espai ma-
jor i més coherent com és l’Horta de Gandia. En qualsevol cas, nosaltres ens li-mitem a projectar les transformacions viscudes al nostre poble sempre pensant de fer-ho d’una manera amena i interessant per al lector. L’objectiu d’aquest es-tudi és posar les bases d’una discussió més profunda i, per això, ens hem atrevit 
a esbossar la reconstrucció del paisatge des de l’època andalusina fins a època recent, tot seguint les pautes marcades per l’arqueologia hidràulica.
A tour of the history of the rural landscape of a town like Oliva can serve as a 
starting point for further study involving a larger and more consistent space such 
as L’Horta de Gandia. In any case we concentrate on projecting the transformati-
ons experienced by our village always with the purpose of doing so in a pleasant 
and interesting way for the reader. The aim of this study is to lay the groundwork 
for further discussion, which is why we have dared to sketch the reconstruction of 
the landscape from the Andalusian period until recent times following the guide-
lines set by hydraulic archaeology.
Paraules clau: Palimpsest/Parcel·lari/Regadiu/Camins/Toponímia/Jaci-ment arqueològic.
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cal site.
El comte d’Oliva, Francesc-Gilabert de Centelles i Queralt, durant el 
regnat de Joan II (1458-1478)
Rubén Galera Hernández
Davant la mort del rei de la Corona catalanoaragonesa, Alfons el Magnànim (1458), el context polític fa que Joan II centre els seus interessos als regnes peninsulars. Seguint els passos de la cort reial, Francesc-Gilabert de Centelles 
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va establir el seu domicili a València i va participar activament en tota mena d’enfrontaments per a defensar l’estabilitat i l’ordre de la ciutat. Sense deixar de banda els senyorius de Sardenya, va prestar ininterrompudament el servei 
tradicional familiar vers la monarquia fins a la darreria dels seus dies.
Upon the death of the king of the Catalan-Aragonian Crown, Alfons el 
Magnànim (1458), the political context causes King Joan II to concentrate his 
interests on his peninsular kingdoms. Following the royal court, Francesc-Gilabert 
de Centelles took up residence in Valènca and actively participated in all kinds 
of confrontations to maintain law and order in the city. Without neglecting his 
estates in Sardinia, he uninterruptedly fulfilled his duty towards the monarchy, 
just as his family had traditionally done, until his last day.
Paraules clau: Corona d’Aragó/Catalunya/Regne de València/Regne de Nàpols/Sardenya/Centelles/Comte d’Oliva/Francesc-Gilabert de Centelles i Queralt.
Key words: Crown of Aragon/Catalonia/Kingdom of Valencia/Kingdom 
of Naples/Sardinia/Centelles/Count of Oliva/Francesc-Gilabert de Centelles i 
Queralt.
Els Centelles al servei de la Corona espanyola
Vicent Olaso i Sendra
Al segle xvi, quan al si de la monarquia hispànica s’aprecia clarament la pre-ponderància de Castella, el litoral del Regne de València patirà l’amenaça dels 
pirates barbarescos i de l’ofensiva turca sobre la Mediterrània. El mal estat de les defenses, quan no la desprotecció més absoluta, originaran propostes diver-
ses de millora de les fortificacions o de serveis de vigilància costanera. La pre-ferència per una o altra i la responsabilitat econòmica trauran a la llum l’exis-tència de tensions internes en la noblesa valenciana, entre elles la de la relació amb la nova monarquia, més preocupada a aquestes alçades per la colonització americana que pels problemes logístics del regne valencià.
In the sixteenth century, when the predominance of Castile in the Hispanic mo-
narchy shows very clearly, the coast of the Kingdom of Valencia will suffer the 
threat of Barbary pirates and the Turkish attack on the Mediterranean. The poor 
state of the defences, if not their absolute vulnerability, gave rise to several pro-
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posals whether to improve the fortifications or to establish coastal surveillance 
services. The preference of one over the other and the economic responsibility will 
bring to light internal tensions among the Valencian nobility, including the relati-
onship with the new monarchy, more concerned at this point about the American 
colonization rather than about the logistical problems of the Valencian Kingdom.
Paraules clau: Pirateria/Carles V/Defensa/Centelles/Borja.
Key words: Piracy/Charles V/Defence/Centelles/Borja.
Conflictes entre les elits: la disputa per un benefici eclesiàstic a San-
ta Maria. Els Maians contra la família Sala (1727-1766)
Frederic Barber Castellà
El benefici de la Mare de Déu de Betlem, fundat l’any 1479 en Santa Maria la Major, va tenir una evolució tranquil·la durant bona part dels segles xvi i xvii. 
La situació tanmateix va canviar arran de la mort del beneficiat Miquel Minya-na, esdevinguda l’any 1727, i la presentació de tres candidats a cobrir la seua 
vacant. El conflicte, que es va dirimir als tribunals, va durar fins a l’any 1767 i va tenir totes les característiques d’una guerra oberta entre els germans Maians —Gregori i Joan Antoni— i la poderosa i rica família Sala, instal·lada a Pego des de mitjan segle xvii. Acusacions greus de manipulació i sostracció de documen-tació històrica, pressions a Madrid per a aconseguir un jutge favorable en la causa, crítiques a la jerarquia eclesiàstica valenciana per decantar-se clarament pels Sala, etc., van caracteritzar un plet en què van intervenir el plebà i el capítol parroquial així com l’alcalde de la vila.
The benefice of Our Lady of Bethlehem, founded in the year 1479 in Saint Mary 
Major Church had a peaceful progression during most of the 16th and 17th cen-
turies. The situation changed, though, when the then incumbent Miquel Minyana 
died in 1727 and three candidacies were put forward in order to cover the posi-
tion. The conflict, settled in court, lasted until 1767 and had all major charac-
teristics of open warfare between the Maians brothers, Gregori and Joan Antoni, 
and the rich, powerful Sala family living in Pego since the mid-17th century. The 
dispute witnessed serious accusations of tampering and manipulation, theft of 
historical documents, coercion towards the relevant authorities in Madrid so the 
appointment of the corresponding judge was favourable to the parties, criticism 
to the Valencian church hierarchy to back the Sala family, etc., and involved fig-
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ures such as the very priest of Saint Mary Major, its management bodies and the 
mayor of the town.
Paraules clau: Maians/Família Sala/Benefici eclesiàstic/Segle xviii/Santa 
Maria la Major/Elits/Beneficiat/Capella/Dret de patronatge.
Key words: Maians brothers/Sala family/Ecclesiastical benefice/18th Centu-
ry/Santa Maria la Major/Elites/Incumbent/Chapel/Patronage.
Los descubrimientos de los restos de los Carròs, señores de Rebo-
llet, en el siglo xviii
Antonio Mestre Sanchis 
Salvador Ferrando Palomares
El 13 de mayo de 1747 la duquesa condesa de Oliva, Ana María Borja, solici-taba los servicios de Gregorio Mayans y Siscar, retirado en Oliva, su pueblo na-
tal, después de haber abandonado la Biblioteca Real. La duquesa rogaba a don Gregorio que viajara a La Font d’en Carròs y al castillo de Rebollet, destruido por un terremoto en el año 1598, con el propósito de que revisara las ruinas de éste y descubriera nuevos datos sobre los Carroz, primeros señores de Rebollet, que le permitieran elaborar una historia actualizada de dicho linaje. A través de la correspondencia conservada entre la duquesa y Gregorio Mayans, transcrita en el artículo, podemos observar el rigor histórico y la posterior gestión del patrimonio descubierto por el erudito olivense.
On 13 May 1747 the Duchess-Countess of Oliva, Ana María Borja, requested the 
services of Gregorio Mayans y Siscar , retired in Oliva, his hometown, after leaving 
the Royal Library. The Duchess begged Gregorio to travel to La Font d’en Carròs 
and Rebollet castle, destroyed by an earthquake in 1598, with the purpose of exa-
mining its ruins and discovering new information about the Carroz family, first 
lords of Rebollet, which would allow him to develop an updated history of that 
lineage. Through correspondence conserved between the Duchess and Gregorio 
Mayans, transcribed in the article, we can see the historical precision and the sub-
sequent management of the heritage discovered by the erudite scholar of Oliva.
Paraules clau: Gregorio Mayans y Siscar/Condado de Oliva/Siglo xviii/Car-roz.
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Paisatges de guerra: La Guerra Civil i la Postguerra a Oliva
Vicent Barreres Martínez, Vicent Estruch Santacatalina, 
Vicent Girau Mestre, Vicent Malonda Mestre, Vicent Mayans i Peiró, 
Xelo Miñana Escrivà, Pere Moll Torres, Joan Ramon Morell Gregori, 
Pura Peiró Bertomeu, Josep Sendra i Molió
“Paisatges de guerra” fou el títol de l’exposició sobre la Guerra Civil a Oliva 
des de les eleccions de febrer de 1936 fins a la postguerra dels camps de refu-giats a França, els olivers internats a Mauthausen, els xiquets evacuats a Rússia i els olivers de la División Azul. Un total de vuit plafons que mostraven diversos temes de la història local: l’economia de guerra, la repressió republicana, les 
colònies de refugiats andalusos i madrilenys a Oliva i la fi de la guerra amb la 
repressió posterior. Es van exposar documents escrits (setmanaris publicats a Oliva, moneda local i republicana, reproducció de dibuixos dels xiquets refu-
giats, ban del final de la guerra, etc.) i també fotos de l’època amb peus de foto 
explicatius. L’exposició es va inaugurar el 6 de març de 2009 al Museu Etnològic d’Oliva i es va clausurar el 24 de maig del mateix any. Va rebre més d’un miler i mig de visitants en tres mesos.
“Landscapes of War” it is the title of the exhibition on the Civil War in Oliva 
since the elections of February 1936 until the post-war refugee camps in France, 
people of Oliva interned in Mauthausen, children evacuated to Russia and the Oli-
va members of the División Azul. Eight explanatory boards about local history: the 
war economy, the Republican repression, colonies of Andalusian and Extremadu-
ran refugees in Oliva and the end of the war and the subsequent repression. Writ-
ten documents were presented (weeklies published in Oliva, local and Republican 
currencies, drawings by refugee children, the proclamation of the end of the war, 
etc.). The exhibition at the Ethnological Museum opened on March 6 and ended on 
May 24 and received more than one and a half thousand visitors in three months.
Paraules clau: Oliva/República/Guerra Civil.
Key words: Oliva/Republic/Civil War.
